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ABSTRAKT
Ideja për një “rrjet kompjuterik gjithëpërfshirës” u paraqit në vitet e gjashtëdhjeta nga
J.C.R. Licklider, i cili ishte përgjegjës për mundësimin e zhvillimit të ARPANET
(Advanced Research Projects Agency Network) në vitin 1969. Vizioni i tij ishte që
kushdo në botë të ishtë i lidhur dhe të ketë akses në shënime dhe programe kurdo dhe nga
kudo.
Duke e pasur paraysh trendin e ritjes së Cloud Computing nëper tregjet botërore, ishte
interesante të bëhej një hulumtim mbi atë se çfar është Cloud Computing, historikun,
lojtarët më të mëdhenjë në këtë fushë, si dhe njohurinë mbi të në popullatën Kosovare.
Për të arritur këtë, kam bërë hulumtimë në internet për të shiquar hapat e rritjes, sfidat,
përparesitë dhe mangësitë e kësaj teknologjie. Dhe në fund kam bërë një anketë të
thjeshtë për të pasur më të qartë njohurinë në opinionin Kosovarë mbi këtë teknologji.
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HYRJE

Sikur ti tregonim Reynold Johnson, “zbuluesit” të diskut të ngurrët, që pas 60 viteve do
të ketë në treg produkte të cilat funksionojnë edhe pa zbulimin e tij, me siguri se do të na
shikonte sikur të ishim të marrë. Mirëpo, ja ku jemi sot dhe kjo ide nuk duket aspak
revolucionare. Më e shumta që mund të jetë është ‘risi’.
Lidhja jonë me Cloud sa vjen dhe forcohet. Kalimi në Cloud për shumicën e
shfrytëzuesve është i heshtur dhe shumica e shfrytëzuesve nuk janë të vetëdijshëm se ajo
që ata përdorin ndodhet në Cloud ose se shënimet e tyre janë të ruajtura në Cloud, si
prsh. E-mailat nga shërbimet publike: Gmail, Hotmail (tani Outlook), Yahoo! Mail, etj.
Përpos shërbimeve të e-mail, Cloud ofron pothuajse të gjitha shërbimet që mund të
ofrohen edhe nga një departament i IT-së.
Cloud Computing nuk është tekonologji e re, por është kombinim i disa teknologjive të
vjetra, prej të cilave asnjëra nuk është e re.
Cloud Computing i mundëson kompanive që resurset kompjuterike ti shfrytëzojë me
pagesë njejtë sikur ujin ose energjinë elektrike. Me fjalë të tjera të paguajë vetëm aq sa
shfrytëzon. Domethënë, në vend se të blihet një server dhe pastaj të instalohet dhe të
konfigurohet, kompania mund të marrë me qira një server, i cili fizikisht mund të jetë në
vend tjëter, me shumë gjasë edhe në shtet tjetër dhe të paguajë vetëm për kohën të cilën e
shfrytëzon atë.
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Disa prej teknologjive të cilat kanë përshpejtuar avancimin e Cloud Computing janë:
-

Rrjetet me shpejtësi të lartë

-

Tekonologjia e Virtualizimit

-

Softveri i cili menaxhon sistemet e mëdha virtuale

-

Memorie dhe fuqi kompjuterike jashtëzakonisht të fuqishme

Edhe pse Cloud mund të duket si një shërbim tërheqës, padyshim se ka të metat e veta.
Më kryesore janë ato sa i përket sigurisë, privatësisë dhë migrimit nga sistemi in-house
në atë Cloud. Në këtë punim do të mundohemi të sqarojmë çfarë është Cloud dhe çfarë
nuk është, do ti komentojmë benefitet dhe të metat e kalimit në Cloud. Mirëpo vendimi
përfundimtar i takon kompanisë nëse dëshiron të kalojë shërbimet e veta në Cloud apo
dëshiron të vazhdojë me sistemin e mbyllur – in-house. Kompania duhet të analizojë
mirë shërbimet që i ofron, tekonologjinë, ndieshmërinë e të dhënave dhe pas këtyre
analizave të marrë vendim nësë rreziku potencial do të arsyetohet nga benefitet që i ofron
Cloud Computing.
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SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Për arsye se kjo është një temë relativisht e re në tregun tonë, shumica e materialeve që
janë përdorur janë në formë elektronike qoftë ato faqe të bardha (White Papers), artikuj
në faqe të internetit, ose shënime nga forumet zyrtare të disa prej kompanive më me
përvojë në këtë lëmi siç janë: Amazon, Google, Microsoft, Citrix, salesforce.com etj.
Gjithashtu do të marrim edhe shembuj dhe këshilla nga librat si ajo Bussines in the Cloud
nga Michael H Hugos, Derek Hulitzk dhe A Quick Start Guide to Cloud Computing nga
Mark Williams. Do të marrim edhe shembuj dhe këshilla nga pioniret në fushën e Cloud
Computing si p.sh. Vivek Kundra – CIO i parë i Shteteve të Bashkuara, Marc Benioff –
themeluesi dhe CEO i salesforce.com, dhe pa dyshim Dr. John McCarthy – zhvilluesi i
gjuhës LISP, “shpikësi” i termit ‘Intelegjenca Artificiale’. McCarthy kosiderohet si
“Babai i Cloud Computing”.
Niveli i debatit dhe konfuzionit në shumë fusha të jetëve tona bëjnë që shumë gjëra të
jenë të vështira që të shifen, njëkohësishtë bëjnë një gjë të kjartë. Intensiteti i debatit dhe
konfuzionit janë dëshmi se jemi në pragë të ndryshimeve të mëdha. Kemi arritur në pikën
shpeshëherë të quajtur “stuhia e përkryer”. Modelet e bizneseve të para 50 viteve nuk
sjellin më rezultate të cilat kanë sjellë dikurë, dhe është shumë herët të shifet natyra e
saktë e formulave dhe modeleve të reja biznesore të cilat do ti zëvendësojnë. Megjithatë,
kjo na i bënë një gjë të qartë. Për të ardhmën e parashikueshme, bizneset duhet të
mësohen të përshtaten me një ambient i cili është vazhdimishtë në ndryshimë e sipër.
Cloud Computing përbëhet nga teknologjitë të cilat kan qenë në zhvillim për disa
decenie. Dhe evolucioni i vazhdueshëm dhe i shpejtë i teknologjive të cloud është i
shtyrë nga nevoja e organizatave ti mbijetojnë ndryshimeve dhe ndryshimeve në situatat
e tyre financiare. Në kohën kur teknologjia informative është kritike për një biznes, është
më lehtë të hulumtohen tregje të reja dhe të provohen prodhime paguaj-sa-përdorë se sa
të blihen paisje të reja dhe të shpresohet se do tja vlejë barra qiranë. Cloud Computing e
bënë të mundur një gjë të tillë. Mundë shpejtë të futet në funksion; dhe të rritet kapaciteti
nësë biznesi ka nevoje. Poashtu mundë të zvoglohet kapaciteti nësë ndërrmarrja nuk ka
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nevojë për të. Ky model i ndryshueshëm i mundësonë ndërrmarjeve të zëvendësoj
shpenzimet kapitale me ato operacionale, dhe kjo është shumë me rëndësi për nje
ndërrmarrje e cila funksionon në ambientin e ditëve të sotit, ambient i cili është i
paparashikueshëm. Cloud Computing i mundëson bizneseve që në mënyrë sa më efikase
të përshtatin shpenzimet e tyre operacionale me harxhimet e tyre dhe të mbrojnë rrjedhën
e fundeve dhe fitimeve operacionale. Përpos ndikimit financiar Cloud Computing ka
ndikim në mënyrën se si një ndërrmarrje është e strukturuar, si i menaxhon operacionet
ditore, si i qasen dhe si i motivojnë punëtoret dhe klientët e tyre.[1]
Megjithëse Cloud Computing mund të jetë një term që ju keni mësuar vetëm në vitet e
fundit, koncepti i Cloud Computing është i diturë për një kohë majftë të gjatë. Cloud
Computing ka evoluar nëpër një numër të fazave duke përfshirë: Rrjet (Grid) dhe
Shërbimeve Computing, Ofruesve të Shërbimeve për aplikacione (ASP), Software si një
shërbim

–

Software

as

a

Service

(SaaS)

dhe

tani

Cloud

Computing.[2]

Para se të fillojmë, le të flasim rreth asaj se nga vjen termi "Cloud Computing". Ka
shumë debate mbi këtë, por historia më së shpeshti e pranuar është se ai vjen nga
diagramet e përdorura për paraqitjen e Internetit në diagramet e dizajneve te IT
infrastrukturës. Shënimet në aplikacionet janë se ai ishte nga diagramet shpesh të
përdorura për të përfaqësuar me Internetin në rrjetin IT infrastrukturës dhe dizajne. Të
dhënat dhe aplikacionet janë ruajtura në cloud, kështu që ju mund ti caseni tek ato nga
kudo në botë. Në fillimin e citeve 60-te dhe 70-të, shumica e njerëzve kanë përdorur
model të centralizuar, zakonishtë i përbërë nga superkumpjutera të vendosur mbrenda
mureve me xhama në një qendër të shënimeve. Këta superkompjuter, së bashku me
aplikacionet, paisjet për ruajtjen e shënimeve, printerave etj. ishin mjaftë të shtrenjtë,
zakonishtë duke arritur çmime miliona dollarëshe. Në vitet e 80-ta u pa nevoja për
mikroprocesora më të fuqishëm dhe më të lirë si dhe kompjutera personal. Këto hapën
rrugën për çmime të lira dhë sisteme më të thjeshta.
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Shërbimet kompjuterike dhe rrjetet kompjuterike erdhën në skenë në fillim të viteve të
90-ta në kohën kur Interneti dhe WWW u përhapën në mënyre masovike në popullatën
më të gjerë dhe kalimi nga sistemi i centralizuar klient-server në modelin e shërbimeve
kompjuterike të bazuara ne Internet. Idea mbrapa rrjetave kompjuterike ka qenë që fuqia
kopmujterike të jetë e lehtë për tu aksesuar njësoj sikur rrjeti elektrikë. Rrjete
kompjuterike i ofronin mundësinë kompanive të ndryshme të bashkëpunojnë në një rrjetë
të njëjtë kompjuterikë në mënyrë që të përmbushinë qëllime të përbashkëta. Fuqia
kompjuterike si shërbim publik i lejoi njerëzitë që në esencë të marrin me qera shërbimet
kompjuterike si psh aksesi në internet – kjo e uli çmimin dhe e bëri fuqin kompjuterike
më të përballueshme për buzneset e vogëla.
Ofruesit e shërbimeve për Aplikacione (Aplication Service Providers - ASP) filluan të
shfaqen në fund të viteve të 90-ta duke krijuar valën e parë të aplikacioneve të afta për
punë përmes internetit. Një ASP do i licenconte një aplikacion komercial disa klientave.
Kjo bëri të mundur që kompanit të marrin me qera nevojat e tyre të IT-së si psh serverat
dhe aplikacionet, duke i kursyer kompanive kohën dhe mjetet e shpenzuara në
menagjimin e IT-së.
Softveri si Shërbim (Software as a Service – SaaS) është hapi tjeter në evolucionin e
Cloud Computing dhe shpesh herë përdoret ne vend të ASP kur i referohemi ofruesve të
palëve te treta të cilat ofrojnë aplikacione të ndryshme si shërbim në PC dhe paisje tjera ,
në vendë që ta instalojmë drejtëpërdrejtë në hardware. SaaS ofruest janë gjithashtu edhe
ato kompani të cilat i ofrojnë programet e tyre tradicionale përmes aplikacioneve të
bazuara ne ueb përmes mënyrave më të lira se sa modeli klient-server. Me anën e SaaS,
kienti nuk ka nevojë të merakoset për instalimin e update, instalimin e verzioneve te
ndryshme të softverit dhe mirëmbajtjen dhe ripërtrirjen e paisjeve hardverike.
Cloud Computing sot i referohet shërbimeve të ofruara përmes Internetit dhe të
përgatitura në mënyrë specifike për madhësinë, industrinë dhe nevojat aktuale të biznesit.
Zgjedhjet mund të jenë nga një aplikacion i vetëm SaaS për disa shfrytëzues, deri tek
ekspert të teknologjisë të cilat e permbushin departamentin e mbrendshëm e IT dhe deri
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tek departameni virtual i IT-së i cili merr përgjegjësi të plotë për punën ditore. Krahas
zhvillimit të programeve si shërbimë, disa Cloud Computing kompani gjithëashtu ofrojnë
të mbajnë në databazat e tyre softverin tuaj ose softverin tradicional si pjesë e shërbimit
të ofruar special për ju. Serverat dhe bazat e shënimeve menaxhohen nga ekspert të
palëve të treta dhe të mbrojtur me siguri të klasit të lartë. Cloud Computing ofron
kompanive një model më fleksibil dhe të përshtatshëm se sa modeli tradicional.
Ashtu siç performaca dhe siguria ishin qendër e debatit para 100 viteve rreth temës se a
mund të mështetet një shtet në furnizimin me energji elektrike nga burimet e jashtme, në
atë qendër sot është edhe Cloud Computing. Pra nuk ëstë befasi që kemi shume prodhues
të cilet prodhojnë produkte të cilat i adresojnë brengat e performancës dhe sigurisë. Startup dhe prudhues të njohur në fushën e IT-se janë duke prodhuar vegla të cilat mbikqyrin
punën në Cloud Computing. Shërbuesit e Cloud Computing janë duke i blerë keto vegla
në mënyrë që mbështesin rritjen e biznesit të tyre të ofrimeve të shërbimeve të Cloud dhe
për të siguruar klientët e tyre që mund të mbikqyrin performancën e shërbimeve të cilat i
ofrojnë. IT shitësit vazhdimishtë hedhin në treg produkte të cilat adresojnë sigurinë e
Cloud Computing dhe vegla të cilat ndihmojnë në detektimin dhe parandalimin e
ndërhyrjeve të paautorizuara. Duke

përdorur këto vegla, bizneset mund të krijojnë

ambiente të ndërlidhta të cilat së bashku me softverin in-house mund të përdoren për të
integruar aplikacionet e bazuara ne Cloud dhe mund të ushtrojnë një kontroll më të lartë
së kush mund ti aksesoj këto ambiente dhe çfar informatave mund ti çasen personat e
autorizuar.
Shumë ndërrmarje kanë ngurruar që të kalojnë në sistemet e Cloud për aryse të rregullave
të mbrendshme të cilat i ndalojnë që të ruajnë shënime sensitive në cloud, ose nga
shqetësimet mbi privacinë dhe sigurinë e shënimeve ne cloud. Një artikul në magazinën
CIO shkruan: “ Nuk ka dyshim që Cloud Computing është një ndër temat më të përfoluar
në mes të udhëheqësve te teknologjise në ndërrmarrje. [3]
Çoftë se janë të joshur nga kursimet që ofron Cloud, apo nga përparësitë e përceptuara,
udhëheqësit e sigurise janë duke parë mundësitë dhe kufizimet e Cloud.Në të njëjtën
kohë, shqetësimet e sigurisë dhe pajtushmërisë mbesin çështje të cilat i bëjnë shumë
6

ndërrmarrje të mëdha që mos të kapitalizojnë nga përfitimet të cilat i sjell Cloud. Për
adresimin e ketyre shqetësimeve në treg është duke u shfaqur një kalsë e re e produkteve
për sigurin e të dhënave. Këto produkte shfrytëzojnë enkriptimin për ti mbajt shënimet e
sigurta. Edhe nëse palët tjera anashkalojnë të gjitha masat e sigurisë dhe arrijne ti marrin
shënimet, do të jenë të pa shfrytëzueshme nëse nuk mund ti lexojnë. Edhe nëse shenimet
jane vjedhur dhe kopijuar, nëse kan enkriptim të mirë do të jenë të padobishme nëse ata
të cilët i kan vjedhur nuk posedojnë edhe çelësin me të cilin do ti dekriptonin dhe ti
lexonin. Kemi një klas të re të produkteve të bazuar në enkriptim të cilat i japim
administratorit mundësi të fuqishme për të mbrojtur shënimet e ndërrmarrjes. Keto
produkte në veçanti i drejtohen limitimeve dhe shqetësimeve e përdorimit te SaaS ose
aplikacioneve tjera të Cloud për të trajtuar shënimet e ndërmarrjes. Të implementuara në
formë të paisjes në rrjetin e ndërrmarrjes, Cloud sherbim ose WAN, këto produkte të
enkriptimit enktiptojnë shënimet e përdorura nga SaaS aplikacionet para se ato të
dërgohen nga ndërrmarrja tek SaaS ofuruesi. Personat e autorizuar të cilët përdorin këto
SaaS aplikacione nuk janë të afektuar nga enkriptimi dhe në përgjithësi nuk janë në dijeni
për këtë proces. Shënimet e tyre janë të enkriptuara gjatë transmetimit prej rrjetit të
mbrendshëm tek SaaS ofruesi dhe mbetet i palexueshëm nga të gjithë ata të cilët nuk e
kanë çelësin e dekriptimit.Zhvilluesit e aplikacioneve të Cloud nuk kanë nevojë të
implemetojnë kodë shtesë në aplikacionet e tyre për të ofruar këtë nivel të enkriptimit
dhe ligjeve të pajtueshmërisë. Ky softver i enkriptimit mund të shtohet si një SaaS dhe do
të enkriptojë dhe sigurojë shënimet gjatë transmetimit në aplikacion. Disa njerëz përdorin
termin VPS ( Virtual Private SaaS) për të përshkruar këtë kategori të re të softverit të
sigurisë të bazuar në enkriptimin e shënimeve.
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Parashikimet dhe përhapja në treg e Cloud Computing
“Informatika (Computing) do të mundë që një ditë të jetë e organizuar në të njetën
mënyrë sikur shërbimet tjera, ashtu siç është telefonia një shërbim publik. Çdo
parapagues do të duhet të paguajë vetëm për kapacitetin të cilin ai/ajo e përdorë, por ka
qasje tek të gjitha karakteristikat e një gjuhe programuese të një sistemi të madh. ...disa
parapagues do të mund të ofrojnë shërbime parapaguesve tjerë. ... Shërbimet informatike
do të mund të bëhen bazë e një industrie të re dhe të rëndësishme” – kjo pjesë është e
shkëputar nga një fjalim i John McCarthy. Edhepse parashikimet e McCarthy nuk kan
qenë 100% të sakta, ato dallojnë vetëm në terminologji. Atë çfar ai e quajti mainframe ne
e quajmë servera dhe kohëve të fundit Cloud Computing.
Cloud Computing nuk është aq risi sa edhe duket. Në fakt simboli i cili përdoret në
literaturë për ta paraqitur Cloud është më se 50 vjet i vjetër. Mirëpo pa marrë parasysh
moshën e Cloud, qartësia se si përdoret, si ndahet dhe çfar paraqet Cloud mbetet ende e
turbullt për shumë shfrytëzues.
Aplikacionet Personale - në Cloud japin një kuptim më universal të Cloud Computing.
Me një prani të përbashkët të aplikacioneve si Gmail, Outlook, Facebook ne tanimë kemi
njohuri për përparësitë që ofrohen. Marrim si shembull Gmail i cili ofron virualisht
hapësirë të pa limituar për shfrytëzuesit e saj dhe për të cilët softveri dhe hardveri
themelor janë krejtësisht dhe qëllimisht të panjohur.
Aplikacionet e Konsumatorit - në Cloud kanë lindur nga zhvillimi i vrullshëm i dotcom bizneseve në fillim të shekullit, dhe janë zhvilluar në sherbime të pranueshme të
cilat lidhin konsumatorin me blerësin. Këto ish start-up biznese si Google, Amazon dhe
eBay janë bërë udhëheqëse në industrinë e Cloud Computing dhe janë të gatshëm të
zgjerohen dhe të dominojnë tregun e aplikacioneve në Cloud.
Aplikacionet për Biznes - në Cloud kanë arritur që të tërheqin vëmëndjen e korporatave
me ardhjen, rritjen dhe praninë e kompanive si salesforce.com dhe NetSuite.
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Biznes Cloud, të cilat ofrojnë shërbime biznesore me ndërhyrje më të vogël të IT-së, janë
të gatshëm të ndryshojnë mënyrën se si ndërmarrjet shpërndajnë dhe menaxhojnë asetet e
tyre të IT-së dhe proceset biznesore.
Të tri këto lloje aplikacionesh (Personale, Konsumatorit ose Biznes) bëjnë pjesë në një
ose më shumë shërbime themelore të Cloud, e ato shërbime janë:
Softveri si Shërbim (Software as a Service ose SaaS) –

mundëson ofrimin e

aplikacioneve të plota biznesore përmes web-it. SaaS shfrytëzojnë standardet e web-it
dhe këto standarde i mundësojnë që të “thërrasin” shërbimet e aplikacioneve tjera në
web. Kursimi në kohë i cili fitohet me shfytëzimin e aplikacioneve sipas nevojës, ku nuk
është e nevojshme të instalohet asgjë në kompjuter dhe shfrytëzuesit e rinj mund të
shtohen lehtësisht, së bashku me modelin biznesor paguaj-aq-sa-shfrytëzon e kanë bërë
SaaS një prej modeleve më të suksesshme në Cloud.

Shembuli më i fasmshëm dhe i njofshëm për të gjithe i SaaS është e-maili në shfletues.
Aftësitë e SaaS online ofrojnë vegla për:
•

Shfrytëzimin e PC-ve virtual në baza me pagesë mujore

•

Kontabilitet, menaxhimin e financave, inventarit dhe e-tregut

•

Bashkëpunimin mes kolegëve dhe klientëve në projekte

•

Krijimin e flow charts, diagrameve, planeve dhe vizatimeve tjera teknike

•

Menaxhimin e relacioneve me klient (CRM)

•

Editimi, ruajtja dhe shpërndarjen e dokumenteve, blogjeve, videove, dhe web
faqeve

•

Menaxhimin e Projekteve

•

Web-mail, mesazhe instane, video konferenca dhe rrjetet sociale

Ka shumë SaaS aplikacione të specializuara në këto shërbime të cilat ofrojnë softverin e
tyre me qera (shih fig. 1.0)
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Fig. 1 - SaaS aplikacionet të ofruara nga Zoho (Jan. 2010)

Platforma si Shërbim (Platfrom as a Service ose PaaS) – i ofron klientëve një ambient
stabil online ku ata mund ti zhvillojnë, testojnë dhe lëshojnë në përdorim më shpejt
aplikacionet e tyre duke përdorur vegla për zhvillim të cilat janë të bazuara në web (webbased). Përdorimi i PaaS për krijimin e aplikacioneve është më i shpejtë sepse nuk ka
nevojë për procedura si prokurimi dhe menaxhimi i një ose më shumë serverave si dhe
instalimi dhe konfigurimi i softverit në këta servera.
PaaS zakonisht përfshin një ose më shumë prej këtyre tipareve:
•

Ambient i bazuar në web për krijimin e databazave ose për editimin e
aplikacioneve – drejtëpërdrejt ose përmes veglave me GUI.

•

Të integruar kanë shkallëzueshmërinë, sigurinë dhe kontrollin e aksesit

•

Integrim të lehtë me aplikacionet tjera në të njëjtën paltformë

•

Vegla për tu lidhur me aplikacionet të cilat janë jashtë platformës

•

Vegla për të dizajnuar web forma, përcaktimin e rregullave të biznesit dhe
krijimin e ecurive të punës
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Pa marrë parasysh këto tipare, disa prej PaaS ofruesve mundësonë që klienti të përdorë
tërësisht shërbimet e tyre përmes point-and-click si dhe mundësojnë që përmes
programimit nga ana e klientit të zgjerohet funksionaliteti i programit të tij.
Infrastruktura si Shërbim ( Infrastructure as a Service ose IaaS) – SaaS ka qenë një
temë mjaft e diskutuar në fushën e IT-së përderisa nuk ka arritur IaaS. IaaS i ofron
klientit akses administrativ të bazuar në web në burimet themelore siç janë fuqia
procesuese, hapësira për ruajtjen e shënimeve dhe rrjetet.
Të gjitha tekonologjitë Cloud varen në virtualizim. Duke e ndarë softverin nga hardveri,
disa makina virtuale, përfshirë edhe softverin dhe sistemin operativ, mund të
bashkëveprojnë në një server fizik duke e ndarë mes vete fuqinë e tij procesuese. Për më
tëpër, web-ndërfaqet që ata ofrojnë iu mundësojnë shfrytëzuesve që të administrojnë
fuqinë procesuese sikur ata/ato të ishin pronarë të saj. Në Cloud Computing virtualizimi
shkon edhe më tej duke tejkaluar shfrytëzimin e një serveri për ndarje mes aplikacioneve
deri tek bashkëpunimi mes disa serverave dhe akumulimi dhe shpërdnarja e resurseve
mes disa qendrave të shënimeve.
IaaS sistemet zakonisht përmbajnë një ose më shumë prej këtyre tipareve:
•

Zgjedhje prej disa makinave virtuale të instaluara paraprakisht me sisteme të
ndryshme si Windows, Linux si dhe me softver të ndryshëm të instaluar

•

Zgjedhje të “paisjeve elektronike” virtuale – makina virtuale të instaluara me
softver të caktuar.

•

Mundësia e ruajtes së kopjes së shënimeve në disa vende në botë në mënyre që
shkarkimet të jenë më të shpejta

•

Vegla softverike për procesimin e numrit të madh të shënimeve dhe kryerja e
llogaritjeve komplekse duke përdorur disa makina virtuale të cilat punojnë në të
njëjtin problem paralelisht

•

Mundësinë për caktimin e fuqisë procesuese duke përdorur web ndërfaqen
varësisht prej nevojës

•

Mundësia që automatikisht të bëhet shkallëzimi i resurseve varësisht prej rritjes
apo zvogëlimit të shfrytëzimit të aplikacionit
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Deri tani diskutuam llojet e shërbimeve në Cloud. Çdo njëri prej këtyre shërbimeve
mund të ekzistojë në lokacione të ndryshme dhe të ketë pronarë të ndryshëm, këto
përcaktojnë modelin e vendosjes së Cloud. Dhe këto modele janë:
•

Cloud privat – është tërësisht i dedikuar nevojave të një organizate të vetme.
Mund të jetë në ose jashtë pronës së ndërrmarjes. Cloud privatë i cili ndodhen
mbrenda pronës së ndërmarrjes gjindet në dhomen e IT-së së kompanisë dhe
mirëmbahet nga IT staffi i kësaj ndërrmarje. Cloud privatë jashtë pronës së
ndërrmarjes është i vendosur në hapësirën e një ndërmarrje e cila është
kontraktuar për qëllimet e Cloud. Ky model është atraktivë për ndërrmarjet të
cilat nuk kan mundësi dhe resurse të ndërtojnë një dhomë të dedikuar të serverave
ose një qendër të shënimeve.

•

Cloud publik - është një cloud “shumëbanorësh” e cila është në pronësinë e një
ndërrmarje e cila i shet shërbimet publikut të gjerë. Disa lloje të Cloud publik
janë të disponueshme tanimë si psh Windows Azure, Microsoft Office 365 dhe
Amazon Elastic Compute Cloud. Përparësi e madhe e Cloud publik është se është
gjithëmonë e gatshme dhe pa vonesa.

•

Cloud hibrid - është një ndërthurrje e dy llojeve të lartëpërmendura: cloud
privatë dhe atij publikë. Ndërrmarja mund të zgjedh se cilat shërbime do ti ruaj në
Cloud publik dhe cilat në atë privatë. Psh. një ndërmarrje mund të zgjedhë që
shënimet e ndieshme ti ruan në Cloud privat, ku ka kontrollë më të madhë të
sigurisë, ndërsa shënimet tjera ti ruaj në Cloud publikë.

•

Cloud i ndarë mes komunitetit – Është një cloud të cilin disa ndërrmarje e
ndajnë mes veti. Një llojë i përdorimit të këtij modeli është mes organizatave të
cilat bejnë hulimtim shkencorë të përbashkët. Në këtë mënyrë organizatat e
ndajnë përgjegjësinë dhe rrezikun mbi ruajtjen e shënimeve si dhe kan çasje në
fuqi më të madhe kompjuterike.[4]
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Cloud është i ndërtuar në teknologji abstrakte. Në vend të librave, DVD-ve, CD-ve,
gazetave ose revistave, tani kemi shënime të pastërta të cilat udhëtojnë mes paisjeve të
lidhura në rrjetë. Çdo gjë që deshirojmë e kemi vetëm një klikim largë. Mirëpo e gjithë
kjo ka një substancë fizike. Me mijëra dhë mijëra servera, të cilët i ruajnë shënimet të
cilat e përbëjnë Internetin. Dhe këta servera nuk janë të fuqizuar nga ndonë magji mirëpo
më elektricitet. Nëse ky elektricitet prodhohet nga derivatet e fosileve si psh thëngjilli ose
gazi natyrorë - të cilat së bashku formojnë 3/4 e elektricitetit të SHBA - ky Cloud mund
të ketë një ndikim të madhë në ambient.
Shërbimet e lidhura me IT tani përbëjnë 2% e të gjithë lëshimit të karbonit, sipas raportit
të Greenpeace[5]. Kjo është përafërsisht e barabart me lëshimin e karbonit nga sektori i
trafikut ajëror. Nëse nuk ndërmirret ndonjë gjë për të pastruar Cloud-in, mund të presim
që këto lëshime të karbonit të rriten në mënyrë shumë të shpejtë- sidomos kur kemi
parasyshë se numëri i përdoruesve të internetit pritet të rritët me 60% në vitet e
ardhshme. Lajmë i mirë është që një numër i ndërmarrjeve të mëdha të Internetit kan
ndërmarr hapa të mëdhejë për ta "gjelbëruar" Cloud-in. Greenpeace merr shembull Apple
si një lider i teknologjisë, pasi kjo ndërmarrje është e përkushtuar në furnizimin e iCloud
ekzkluzivisht me energji të rinovueshme. Mirëpo prapë se prapë kemi ndërmarrje të cilat
kanë mbetur mbrapa. Greenpeace merr shembull Twitter, e cila vitin e kaluar ka klaur në
status publik. Për dallim nga Facebook dhe Apple, Twitter nuk ka ndërtuar ndonjë qendër
të tyre të shënimeve, mirëpo merr hapësirë me qera nga palët e treta. Twitter ka qëndruar
i heshtur sa i përket llojit të elektricitetit të cilin e përdorin, duke ofruar shumë pak
shënime rreth përdorimit të elektricitetit ose planeve të tyre elektrike.
Por një problem më i madhë për një Cloud të gjelbërt është Amazon Web Services
(AWS), platforma e shumë-njoftur për cloud computing e Amazon. AWS mban
përmbajtjen e cloud edhe vet Amazon, is psh shërbimi për video Amazon Prime, mirëpo
gjithashtu mban shënime nga klient të panumërt përfshi Netflix, i cili vetëm ai përbën
gati 1/3 e të gjithë trafikut të internetit në Amerikën Veriore. Qendrat e shënimeve të
Amazon në pjesën veriore të Virgjinia janë ndër më të mëdhajat, mirëpo vetëm një
përqindje e vogël e elektricitetit është i siguruar nga burime të rinovueshme, ku shumica
e energjisë vie nga thëngjilli. Amazon ka bërë të ditur edhe në të kaluarën se Cloud
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Computing është shumë më efikase sesa mënyrat tradicionale. Mirëpo Cloud nuk është
falas. Ashtu si shumë e më shumë nga jetët tona kalojnë në internet, ndërrmarjet e
Internetit - dhe miliarda klienta të tyre - duhet të jenë më të vetëdijshme për fuqinë që
qëndron mbrapa Cloud.[6]
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Çmimi i lartë i teknlogjisë dhe nevoja për punëtorë shtesë kanë bërë që shumë prej
kompanive të vazhdojnë me mënyrën klasike të menaxhimit të biznesit të tyre –
domethënë me një kompjuter të thjeshtë dhe me programe bazike si Excel ose Access, të
cilat shënimet i ruajnë lokalisht dhe kanë fare pak back-up. Rritja e shpejtësisë së
internetit dhe çmimi i arsyeshëm kanë bërë që edhe në tregun tonë të ketë opcione tjera
përpos punësimit të një IT Tekniku të dedikuar, për një ndërrmarrje që nuk mund ta
utilizojë në tërësi këtë person. Në ndihmë na vjen Cloud Coumputing.
Përmes këtijë punimi të diplomës synoj që të marrim një pasqyrë për:
•

Çfar është Cloud Computing dhe si është gjendja aktuale në botë sa i përket kësaj
teme?

•

Ku qëndron Kosova kur vie puna tek Cloud Computing dhe sa kanë njohuri
popullata për at se çfar është Cloud Computing?

•

Llojet e shërbimeve në Cloud

•

Cilat janë përparësit dhe mangësitë e Cloud Computing?

•

E ardhmja e Cloud Computing
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4

METODOLGJIA

Duke pasur parasysh temën për të cilën po shkruaj, dhe duke pasur parasysh se
teknologjitë në këtë temë kërkojnë fillimisht investim më të madh dhe ky investim
arsyetohet nëse ndërrmarrja ka një madhësi të caktuar – p.sh. korporata të ndryshme –
teknologjia në të cilën do të përqëndrohemi më shumë është SaaS – Software as a
Service. Arsyeja që kam zgjedhur këtë tekonologji është sepse kjo tekonlogji është më e
lehtë për tu implementuar si dhe ofron shërbime më të përshtatshme për ndërrmarjet më
të vogla siç janë tek ne.
4.1

Metodologjia primare

Për arsye se Cloud Compting është një temë relativisht e re tek ne, për teknologjitë e saj
si dhe për përhapjen e tyre do të bazohemi në të dhënat nga kompanitë të cilat kanë bërë
hulumtin për to dhe shfrytëzimin e tyre. Për Kosovë do fokusohemi në teknologjinë SaaS
sepse kjo është një teknologji e cila është më lehtë të implementohet si dhe ofron më
shumë shërbime të cilat mund të hyjnë në përdorim të një ndërmarrje me madhësi të
vogël dhe mesatare. Fillimisht do të shohim se a ka ofrues të shërbimeve të Cloud
Computing në Kosovë, do të shohim ofertat e tyre, softverin të cilin e përdorin, disa prej
kilentëve të tyre (nëse lejohet) si dhe teknologjitë të cilët ata i përdorin dhe vështërsitë
më të cilat ata përballen.
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4.2

Metodologjia sekondare

Për të ilustruar më mirë përdorimin e shërbimeve të Cloud Computing në Kosovë, kam
përpiluar një anketë të cilën do ta plotësojnë rreth 100 persona nga mosha, gjinia dhe
sfera të ndryshme të jetës.
Për të arritur këtë do të përdorim Google Forms e cila edhe vetë është një “vegël” e
ofruar nga Google dhe e cila përdor Cloud si platëformë operuese. Google Forms bie në
kategorinë e shërbimeve SaaS – Software as a Service. Domethënë Google Forms është
aplikacion në web i gatshëm për përdorim nga useri dhe nuk ka nevojë për ndërhyrje apo
instalime shtesë. Krejt çfarë nevojitet për ta përdorur atë ështe lidhja e internetit dhe një
shfletues.
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5

REZULTATET

Duke u bazuar në hulumtimin e bërë dhe anketën (pyetësorin), në shkrime të ndryshme
në internet si dhe në publikime dhe libra të ndryshëm, vërëjmë se Cloud Computing është
një e ardhshme e pashmangshme dhe bizneset të cilat ngurrojnë në implementimin dhe
shfrytëzimin e shërbimeve të cilat i ofron Cloud do të mbesin pas dhë mundësisht do të
tejkalohen dhe asgjësohen nga biznese të cilat shfrytëzojnë këto shërbime. Dallimi mes
këtyre bizneseve do të jetë në shpejtësinë e ofrimit të sherbimeve, në kualitetin e
shërbimeve, besueshmërinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve. Tek e fundit, klientit
nuk i intereson arsyeja pse një shërbim për të cilin ai paguan nuk është në funksion. Në
fakt, vetëm sa do acarrohet nëse biznesi arsyetohet me shprehjet si p.sh. Kemi problem
me server, ose me rrjetin. Këtu vjen në pah një prej përparësive të Cloud. Për aryse se
produktet e biznesit janë në Cloud atëherë mundësitë që produkti të jetë i
padisponueshëm si arsye e problemeve me rrjet ose me servera është virualisht i
paekzistueshem.
Për arsye se teknologjia Cloud në Kosovë është pothuajse në hapat e saj të parë, dhe në
faktë shumica e bizneseve nuk kan informata për një teknologji të tillë, ishte shumë e
vështirë të bëhet një analizë e përdorimit të Cloud në Kosovë. Si rrjedhojë pyetësori i
plotësuar nga më shumë se 110 anketues është i vetmi burim për përgjigjet themelore të
cilat lidhen me përdorimin e teknologjisë Cloud dhe njohurinë mbi këtë tëknologji në
Kosovë.
Rezultatet e anketës na japin një pasqyrë mbi arsyet e përdorimit të Cloud në Kosove,
shërbimet e Cloud më të përdorura në mesin e të anketuarve dhe ofruesin Cloud më të
përdorur në mesin e tyre.
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5.1

Rezultatet sipas hulumtimeve në internet

Për të ilustruar edhe më mirë hulumtimet në internet do të fokusohemi kryesisht në
raportin e vitit 2014 mbi Cloud Computing nga ndërrmarrja KPMG (njëra prej
kompanive më të mëdha në botë për shërbimet profesionale dhe të auditimit).
Pyetësori i KPMG për adaptimin e cloud computing nga ndërrmarjet ka zbuluar se sa i
përket pikepamjes se CEO-ve ka një ndryshim nga perdorimi i cloud computing vetëm
për reduktimin e shpenzimeve tek përdorimi i cloud computing për qëllime të drejtuara
nga klientat dhe shënimeve.
Hulumtimi është i bazuar në 500 intervista më punonjës të pozitave të larta (CEO, CFO,
CIO) të ndërrmarjeve me fitime vjetore 100 Milion USD deri 20+ Miliardë USD të
përfaqësuara nga më shumë se 12 kompani.
Pikat kryesore të këtij hulumtimi përfshijnë:
•

Bazuar në hulumtimet e Forrester Research sektori publik i tregut të Cloud pritet
të arrijë vlerën 191 Miliardë Dollar deri në vitin 2020, duke u rritur kështu
dukshëm nga tregu 5 Miliardë dollar i vitit 2013.

•

Aplikacionet në Cloud pritet ti kenë meritat më të mëdha për këtë rritje duke arritur 133
Miliar Dollar deri në vitin 2020. Forrester parashikon që platformat e Cloud do të
kontribuojnë në këtë rritje me 44 Miliardë Dollar dhe shërbimet në cloud për biznese do
të sjellin fitime 14 Miliardë Dollar. Figura në vazhdim i ilustron këto zbulime:

Fig. 2 - Parashikimi i rritjes së tregut të Cloud deri në vitin 2020
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•

Efikasiteti i kostos (49%), lehtësimi i punës në paisje mobile (42%),
përmirësimi i marëdhënieve me klientë dhe partner (37%), shfrytëzimi më i
mirë i shënimeve për të pasur një pasqyrë më të mirë të biznesit (35%) – këto
janë pikat tek të cilat ndërrmarrjet koncentrohen që të përfitojnë nga cloud
computing. Analizat krahasuese të KPMG theksojnë kalimin nga qëllimi vetëm
për reduktimin e shpenzimeve tek ai më shumë i orientuar kah klienti në krahasim
me vitin 2012 dhe atë 2014. Gjatë bisedimeve me ndërrmarrjet në vitin 2012,
zvogëlimi i shpenzimeve ka qenë arsyeja kryesore për përdorimin e Cloud, ndërsa
tani fokusimi ka kaluar në mardhënie më të mira më klient si dhe pasqyrë më të
qartë të biznesit. Mundësini i punës në paisje mobile për fuqinë punëtore gati se
është trefishuar nga 15% në vitin 2012 në 42% në vitin 2014. Figurat në vazhdim
ilustrojnë këto pika si dhe faktorët kryesorë të cilët ndikojnë në lëvizjen para
adoptimit mobil në ndërrmarrje:

Fig. 3 - Mënyrat se si përdoret Cloud për transformimin e biznesit në vitin 2014
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•

Përfitimet më të mëdha në përdorimin e paisjeve mobile për aryse biznesi
shofim tek rritja e prduktivitetit të punonjësve (54%) dhe kënaqesise se tyre
(48%). Pastaj shofim përmisim prej 45% në punët në terren, dhë fitimi në
përqindjen në treg (44%). Ndërsa për 43% kemi ngritje të shitjes/të ardhurave.
Përqindja me e ulët edhepse jo e vogël e perfitimeve shifet tek mbajtja e pozitës
konkuruese në treg (38%) si dhe zvogëlimi i kostove të IT-së (37%)

Fig. 4 - Përfitimet e punës në paisjet mobile
•

Përmirësimi i performancës së biznesit (73%), përmirësimi i niveleve të
automatizimit të shërbimeve (72%), dhe zvogëlimi i shpenzimeve (70%) janë
fushat më të suksesshme të impemetimit të cloud computing në ditët e sotme.
KPMG ka zbuluar se ndërrmarjet ishin më të suksesshme në arritjen e qëllimeve
të tyre në Cloud Computing në vitin 2014 sesa në vitin 2012, kryesisht për arsye
të fokusimit më të madh në anën biznesore sesa vetëm në zvogëlimin e
shpenzimeve. Ky hulumtim ka disa shembuj se si ndërrmarrjet kanë arritur këtë,
përfshirë edhe transformimin
e fuqisë punëtore mobile si
dhe në përmirësimin e
proceseve biznesore dhe
automatizimin e shërbimeve.

Fig. 5 - Sferat më të suksesshme si rezultat i implementimit të Cloud
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•

53% e udhëheqësive të ndërrmarrjeve shprehen se humbja e shënimeve dhe
privatësia, risku nga vjedhja e pronës intelektuale (50%) dhe ndikimi në
organizimin e tyre të IT-se janë tri sfidat kryesore në adoptimin e cloud
computing. Krahasuar me vitin 2012, siguria e shënimeve dhe privatësia janë më
të rëndësishme për një ndërrmarrje sesa efikasiteti në shpenzime. Figura në
vazhdim ilustron sferat më sfiduese me të cilat përballet një ndërrmarrje gjatë
adoptimit të aplikacioneve dhe platformave të bazuara në cloud.

Fig. 6 – Sferat më sfiduese gjatë adaptimit të Cloud
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•

Ndërrmarrjet në ditët e sotit i vlerësojnë ofruesit e shërbimeve të Cloud
bazuar fillimisht në sigurinë e ofruar (82%), pasuar nga privatësia e
shënimeve (81%) dhe kostoja (78%). Në përputhje me shumë hulumtime tjera
mbi adoptimin e Cloud Computing, lehtësia e integrimit në sistemin ekzistues
(74%) është në Top dhjetëshen në listën e kritereve të vlerësimit, si dhë mundësia
e konfigurimit (74%). Figura në vazhdim ofron ilustrimin e rezultateve të
nxjerrura nga hulumtimi:

Fig. 7 - Pikat më të rëndësishme për një ndërrmarrje gjatë kërkimit të zgjidhjeve në
Cloud

23

5.2

Rezultatet sipas anketes së zhvilluar

Linku i pyetesorit: http://goo.gl/forms/YNLT4mDU1b
Pyetesori u plotësua nga 117 persona
Të dhënat e personave të cilët i janë përgjigjur pyetësorit janë si më poshtë:
5.2.1 Mosha:

Siç mund të shihet, shumica (68.6%) e të anketuarve ishin në moshën 20-30 vjeç. Ndërsa
përqindja më e ulët (ashtu edhe si është pritur) i takon të anketuarve në moshën mbi 50
vjeç.
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5.2.2 Gjinia:

Gjinia e të anketuarve ishte bindshëm e dominuar nga meshkujt.

25

5.2.3 Niveli i shkollimit:

Niveli i shkollimit të personave të anketuar ishte si më poshtë:
6.9 % - të anketuarve ishin me shkollë të mesme
21.6% - e të anketuarve ishin me shkollim Master
71.6% - e të anketuarve ishin më nivel të arsimit të lartë
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5.2.4 A e kuptoni termin ‘Cloud computing?

Në pyetjen se a e kuptoni termin Cloud Computing, shumica e të anketuarve (81.4%) e të
anketuarve e kuptojnë termin Cloud Computing, 11% nuk kanë dituri në lidhje me Cloud
Computing, dhe 7.6 % nuk ishin të sigurtë.
5.2.5 Si e vlerësoni diturinë tuaj rreth Cloud Computing?

Për çudi, 37.3% e të anketuarve e vlerësojnë diturinë e tyre mbi Cloud Computing si të
“Mirë”. Përderisa 11% kan deklaruar se nuk kanë njohuri mbi Cloud Computing.
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5.2.6 Cilin prej aplikacioneve në vazhdim e përdoni më së shumti?

Ashtu edhe si është pritur aplikacionet (shërbimet) më të përdorura nga të anketuarit
janë shërbimet e E-mail dhe Rrjetet sociale.

5.2.7 Bazuar në pergjigjet e pyetjes paraprake, a e keni ditur se aplikacioni që
përdorni është i bazuar në teknologjinë e Cloud?

Sipas përgjigjeve, shumica dërmuese (78.4%) e të anketuarve nuk kanë pasur njohuri se
aplikacionet të cilat ato i përdorin në baza ditore janë aplikacione të cilat bazohen në
teknologjitë e Cloud.
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5.2.8 Cilat janë gjërat kryesore që do ti konsideronit gjatë zgjedhjes së një ofruesi
të shërbimeve në Cloud?

Pyetjet
A ofrohet mbështetje 24/7?
Çfarë mundësie ofrohet për vazhdimësinë e punës në rast
fatkeqësie?
Çfarë referencash ka kompania?
Lehtësia e përdorimit?
Sa do të jenë shpenzimet mujore?
Totali i përgjithshëm

Pergjigjet
21
18
6
12
59
116

Siç shihet edhe nga përgjigjet më lartë, për shumicën e të anketuarve gjatë zgjedhjes së
një shërbimi Cloud më e rëndësishmja do të ishte çmimi total në baza mujore. Në rendin
e dytë sipas rëndësisë do të ishtë mbështetja teknike.

5.2.9 A do të konsideronit për biznesin tuaj teknologjinë Cloud në vend të asaj
tradicionale (përdorimi i serverit fizik)?

Në pyetejn se a do të konsideronin teknologjinë Cloud për biznesin e tyre, shumica
(82.1%) e të anketuarve janë përgjigjur në favor të teknologjisë Cloud.
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5.2.10 Cila është më e rëndësishme për ju kur vjen puna tek ruajtja e shënimeve në
Cloud:?

Sipas përgjigjeve në anketë, shumica (62.1%) e te anketuarve i kushton rëndësi më të
madhe Sigurisë së të dhënave, pasuar nga privatësia e tyre (36.2%). Dhe për vetëm 1.7%
të të anketuarve kosotaja është faktor.
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5.2.11 Cilën prej mënyrave të komunikimit preferoni të përdorni?

Duke i pasur parasysh përgjigjet në pyetjen paraprake, ku shumica e të anketuarve u
përgjigjën se vendosin sigurinë para privatësisë së të dhënave, përgjigjet në këtë pyetje
ishin të papritura.
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5.2.12 Cilin ofrues të hapësirës për ruajtjen e shërbimeve në Cloud e përdorni më
së shumti?

Bazuar në përgjigjet e pranuara, Dropbox dhe Google Drive kan përqindje të barabartë në
mesin e aplikacioneve të përdoruar për ruajtjen e shënimeve në Cloud. Të përcjella nga
nga OneDrive e Microsoft.
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5.2.13 A përdorni ndonjë teknologji të Cloud në biznesin/ndërmarrjen tuaj ku jeni
të punësuar?

Në e pyetjen se a përdoret teknologjia Cloud në vendin e punës tuaj, shumica e të
anketuarve janë përgjigjur se Po. Përderisa 19% e tyre nuk kan pasur njohuri për
teknologjinë të cilën përdret në ambientin e tyre punues.
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5.2.14 Nëse në pyetjen praprake jeni përgjigjur ‘Po’, cilën tekonlogji të Cloud e
përdorni?

Sipas përgjigjeve, teknologjia më e përdorur ne Cloud në ambient pune është Google
Drive, e përcjellur nga Dropbox dhe One Drive.
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5.2.15 A keni instaluar në telefonin tuaj ndonjë program për ruajtjen e shënimeve
në Cloud?

Sipas anketës iCloud nga Apple është Cloud shërbimi më i përdorur në telefonat mobil.
Përcjellur nga Android dhe ofruesit tjerë. Padyshim kjo ka të bëjë me ofrimin e shërbimit
i cili vjen i parainstaluar në telefonat mobil.
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5.2.16 Nëse do të ishte e mundur, a do të pranonit që shënimet tuaja të ruhen në
Cloud teknologjinë të ofruar nga Operatoret Telefonik në Kosovë?

Siç edhe shihet nga përgjigjet, shumica dërmuese nuk do i besonin shënimet e tyre
operatorëve të telefonis mobile. Pjesa tjetër e të anketuarve do i besonte kompanisë
IPKO, dhe pjesa më e vogël do i besonte kompanisë Vala me ruajtjen e shënimeve të tyre
personale.
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Pamundësia ose çmimi i lartë që të ndërtohet një dhomë e dedikuar e serverave si dhe
nevoja për hudhjen sa më shpejtë në treg të produkteve janë pengesa dhe kërkesa
themelore të një ndërrmarje e cila dëshiron që të ofrojë shërbimin e saj në mënyrë të
shpejtë dhe të sigurtë. Për tejkalimin e këtyre pengesave dhe plotësimin e kërkesave të
tyre shumë ndërrmarje kanë filluar të drejtohen tek shërbimet e Cloud.

Luhatshmëria është këtu për të qëndruar. Shkallëzimi i operacioneve lartë dhe poshtë
dhe aftësia për t’ju përshtatur situatave të ndryshueshme sipas nevojës është ajo çfar i
bënë bizneset të suksesshme. [7]
Ne ditët e sotme jemi në mes të një revolucioni sa i përket teknologjisë në biznes.
Në vitin 1877 Tomas Edison zbuloi poçin elektrik. Duke e patur të qartë se do të mund të
fitonte nga zbulimi i tij ai vendosi të ndërtojë Stacionin Elektrik në Londër dhe New
York. Mirëpo njerëzit nuk e donin stacionin elektrik, ata e dëshironin dritën. Në këtë
kohë lindi ideja e utilizimit apo ofrimit të produktit në formë të shërbim publik. Shërbimi
publik është baza e ndryshimit më të madh në këtë shekull në fushën e kompjuterizmit.
Në fakt këtë ndryshim mund ta krahasojmë me revolucionin industrial në aspektin e
kompjuterizimit. Kur uji, fuqia elektrike dhe gazi natyror u shëndrruan në shërbim
publik, industria kishtë atë që i nevojitej, në kohën kur i nevojitej. Tani, ashtu si uji, fuqia
dhe gazi natyror, shërbimet kompjuterike janë shërbime publike. Është një burim i cili
mund të ndizet dhe të çkyqet. Përdoruesit konsumojnë aq sa kanë nevojë, kur të kenë
nëvojë – kjo është thelbi i Cloud Computing. Ofrimi i shërbimeve kompjuterike në formë
të shërbimeve publike i mundësojnë bizneseve që të barazpeshojnë nevojat teknologjike
me kërkesat e tyre. Departamentet e IT-së mundë të shkallëzojnë në mënyrë të
menjëhershme fuqinë procesuese, memorien dhe hapësirën e shënimeve duke paguar
vetëm për sasinë e cila përdoret.
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Para “revolucionit”, ndërrmarrjet kanë blerë teknologji duke u bazuar në hamendjen se
sa mund t’iu duhet brenda tri viteve. Nëse kanë blerë më pak kjo do të kishte si rezultat
sisteme me performacë të dobët e cila do të rezultojë në klienta të pakënaqur dhe
mundësisht fitime më të ulta, kështu që ishte më mirë të blihej më shumë – vetëm për
çdo rast. Sot ndërrmarrjet e çfardo madhësie kanë akses në sigurinë, transparencën,
besueshmërinë, shkallëzimin dhe përputhshmërinë e sistemeve të cilat deri sot kan qenë
të përballueshme vetëm nga ndërrmarrjet e mëdha.Në ditët e sotme bizneset e
suksesshme duhet ti shërbejnë klinët e tyre më shpejtë dhe më mirë sesa asnjëherç më
parë dhe duhet ti fuqizojnë punojnjësit e tyre me tekonologjinë më të fundit. Biznesi ka
nevojç për softver për komunikim, bashkëpunim, mardhënie me klient, resurse të
ndërrmarrjes, logjistikë, financa, dhe burime njerëzore. Këto shërbimë thelbësore janë
shtyllat e Cloud Computing.[8]
Përfitimet financiare të Cloud Computing janë më të dobishmet për Cloud publike, ku
burimet kompjuterike përdoren si shërbim publik prej ofruesve të jashtëm në bazë të
nevojës. Ky model i biznesit do të thotë që shërbimet e IT mund të mirren në shërbim
sipas nevojës dhe të trajtohen si shpenzime operacionale, kjo sjell edhe lehtësimet
admnistrative pasi që nuk ka hardver serverik që duhet të mirëmbahet.[9]
Cloud vazhdon të krijojë përçarje në botën e biznesit në mbarë globin. Në faktë, sipas
një analize të fundit nga KPMG e më se 800 liderve të teknologjisë, Cloud është
rradhitur si një prej top teknologjive e cila do të ketë ndikimin më të madhë në lëvizjen
e transformimit të biznesit për korporata. [10]
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8
8.1

SHTOJCË
Pyetësor: Cloud Computing

Pyetjet e pyetësorit në lidhje me njohurinë dhe përdorimin e Cloud Computing në mesin
e të anketuarve. Rezultatet janë anonime dhe përdoren për qëllim të temës së diplomeës:

Mosha juaj është:
•
•
•
•
•

Më pak se 20
20-30
31-40
41-50
Më shumë se 51

Gjinia juaj është:
•
•

Femër
Mashkull

Niveli i shkollimit tuaj është:
• Fillore
• E mesme
• E lartë
• Master
• Doktoraturë
A e kuptoni termin ‘Cloud computing’?
• Po
• Jo
• Nuk jam i/e sigurtë
Si e vlerësoni diturinë tuaj rreth Cloud Computing:
• Shumë pak
• Pak
• Bazike
• Mirë
• Shume mirë
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Cilin prej aplikacioneve në vazhdim e përdoni më së shumti:
- Email (Gmail, Hotmail, Yahoo, etj)
- Rrjetet Sociale (facebook/instagram/tëitter/tumblr etj)
- Dropbox
- Apple iCloud
- Tjera
Bazuar në pergjigjet e pyetjes paraprake, a keni ditur se aplikacioni që përdorni
është i bazuar në teknologjinë e Cloud?
- Po
- Jo
Cilat janë gjërat kryesore që do ti konsideronit gjatë zgjedhjes së një ofruesi të
shërbimeve në Cloud? (Zgjidhni opcionet të cilat ju përshtaten)
• Sa do të jenë shpenzimet mujore?
•

Çfarë mundësie ofrohet për vazhdimësinë e punës në rast fatkeqësie?

•

A ofrohet mbështetje 24/7?

•

A është vendor ofruesi i shërbimeve?

•

Çfarë referencash ka kompania?

•

Lehtësia e përdorimit?

A do të konsideroni për biznesin tuaj teknologjinë Cloud në vend të asaj
tradicionale (përdorimi i serverit fizik)?
- Po
- Jo
Cila është më e rendësishmja për ju kur vjen puna tek ruajtja e shënimeve në
Cloud:
- Siguria e të dhenave
- Privatesia e te dhenave
- Kostoja
A do ti besonit shënimet tuaja një ndërrmarrje vendase e cila ofron shërbimet e
Cloud Computing?
• Po
• Jo
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Cilin ofrues të hapësirës për ruajtjen e shërbimeve në Cloud e përdorni:
- OneDrive (ish SkyDrive)
- Dropbox
- Google Drive
- Box
- Tjetër
A përdorni ndonjë teknologji të Cloud në biznesin tuaj/ndërmarrjen ku jeni të
punesuar:
- Po
- Jo
- Nuk e di
Nëse në pyetjen praprake jeni pergjigjur ‘Po’, cilën tekonlogji të Cloud e përdorni:
- OneDrive (ish SkyDrive)
- Dropbox
- Google Drive
- Box
- Tjetër
A keni instaluar në telefonin tuaj ndonjë program për ruajtjen e shënimeve në
Cloud:
- Po (Android default)
- Po (Apple iCloud)
- Po (tjetër ofrues)
- Jo
Nëse do të ishte e mundur, a do të pranonit që shënimet tuaja të ruhen në Cloud
teknologjinë të ofruar nga Operatoret Telefonik në Kosovë:
- Po, do ja besoja IPKO-s
- Po, do ja besoja VALA-s
- Jo. Nuk do i besoja asnjë operatori shenimet e mia

Linku i pyetësorit:
http://goo.gl/forms/oJMmco9DCd
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